Abstract -The aim of this study is to develop a current, valid and reliable geometry attitude scale which can be used to identify high school students' attitudes towards geometry. The study was carried out in five stages that are: (1) Item collection for draft scale and detection of content validity, (2) Practicing, (3) Analyzing the obtained data (item analysis and factor analysis (detection of construct validity)), (4) Calculating reliability and (5) constructing the final form of the scale. The draft scale consisting of 40 items was administered to 639 high school students at 5 different types of high school in Ordu. As a result of the analysis procedures, the geometry scale grouped into four factors accounted for 47.03% of total variance with 24 items and Cronbach-Alpha, total internal reliability coefficient, of the final scale was calculated as 0.895. It is thought that the attitude scale developed for this research fills gap as it takes the new objective, skills and approaches introduced by the curriculum changes in our country into account, and there is not any current scale developed in this direction.
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On the other hand, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were performed in order to examine the construct validity. Before factor analysis, the adequacy of data for factor analysis was examined and KMO coefficient was found to be 0.942. In order to examine factor structure of the scale, exploratory factor analysis was performed by using principal component analysis with varimax rotation. Since it was difficult to describe the factor structure of the attitude scale according to the initial factor analysis, a second factor analysis was performed with the data after removing item 3, item 6 and item 37 (subtraction of loadings less than 0.1). Furthermore, the third factor analysis was performed with the data after removing item 10 because of the same reason.
As a result of these steps, the following rotated component matrix table was formed. As it is seen on the Table 1 , analysis revealed that the scale was a four-factor scale. The total variance explained by these four factors were found to be 47.03%. Factor 1 explained 14.69% of the variance, factor 2 explained 12.48% of the variance, factor 3 explained 12.31% of the variance and factor 4 explained 7.54% of the variance. By examining the items under these factors, first factor (including items 1, 19, 21, 23, 30, 31, 35) was named as "selfefficacy beliefs and enjoying geometry", second factor (including items 12, 22, 26, 28, 32, 40) was named as "connecting geometric concepts", third factor (including items 7, 9, 13, 15, 16, 17, 27, 38) was named as "connecting geometry to real life" and the last factor (including items 14, 29, 33) was named as "situation of geometry lesson in curriculum". A confirmatory factor analysis was also run to test the validity of four-factor structure in the scale. The results of first order confirmatory factor analysis (χ 2 (246, N = 639) = 640.50, p < .001, RMSEA =
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.05, CFI = .97) and second order confirmatory factor analysis χ 2 (248, N = 639) = 638.56, p < .001, RMSEA = .05, CFI = .97) indicated that the model was well fit. On the other hand, Cronbach-Alpha value was calculated as 0.895 and for each factor it was found as 0.810, 0.717, 0.780 and 0.614.
Conclusions and Suggestions:
Although the statement "to be able to develop positive attitude towards geometry" among the purposes of 2010 geometry curriculum, there is not a proposed geometry attitude scale in the curriculum for teachers to use in their applications. In this study, a valid and reliable attitude scale was developed by taking into consideration the components' of the 2010 geometry curriculum. In this regard, it is thought and recommended that the scale can be used to determine students' attitudes towards geometry and the conclusions can be drawn according to some variables (gender, school type, student's level in mathematics, student's level in geometry etc.). Moreover, it can be used at different times and it is appropriate for defining students' attitudes towards geometry in the implementing process of new geometry curriculum. 
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Geometriye Yönelik Güncel Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Giriş
Geometri öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine katkıda bulunması, matematiğin diğer konularının öğretiminde yardımcı olması, matematiğin günlük yaşamda kullanılan önemli bir kısmı olması, bilim ve sanatta kullanılması, yaşadıkları dünyanın öğrenciler tarafından yakından tanınmasına ve değerinin anlaşılmasına yardımcı olması nedeniyle ilköğretimden itibaren öğretim programları içerisinde yer almaktadır (Baykul, 2002) . Ancak yapılan çalışmalar öğrencilerin geometride pek çok zorluklarla karşılaştıklarını göstermektedir (Ubuz & Üstün, 2003; Üstün, 2003 Türk öğrencileri en düşük puanı geometri alanından almışlar ve otuz sekiz ülke arasından sondan beşinci sırada yer almışlardır (Mullis ve diğer., 2000) .
Tutum, sonradan kazanılan, yaşantılar yoluyla öğrenilen, belirli süre devam eden, doğrudan gözlenemeyen ve olumlu ya da olumsuz davranışlara yol açabilen psikolojik bir süreçtir (Tavşancıl, 2005) . Bilindiği gibi tutumlar başarıyı etkilemekte (Aşkar, 1986; Işık & Çağdaşer, 2009; Hammouri, 2004; Ma & Xu, 2004; NCTM, 2000; Papanastasiou, 2000; Papanastasiou, 2002; Peker & Mirasyedioğlu, 2003; Savaş, Taş & Duru, 2010; Webster & Fisher, 2000; Wilkins & Ma, 2003; Yıldız, 2006) ve öğrencilerin belli derslerdeki tutumlarına odaklanan çalışmalar önem kazanmaktadır (Duatepe & Çilesiz, 1999) . Öğrencilerin geometri dersinde başarılı olmaları için öncelikle bu derse yönelik olumlu tutum içinde bulunmaları gerekir. Geometriye yönelik tutumları bilinmeden bunu yapmanın mümkün olmayacağı gerçeği göz önünde bulundurulursa geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğine olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır (Bindak, 2004) .
Ülkemizde 1992 yılından itibaren okutulmakta olan matematik öğretim programlarında (MEB, 1992; MEB, 2005a; MEB, 2005b) Barutçu-Akyar, 2010; Bayram, 2004; Güven, 2006; Tutak, 2008) . Bu ölçeklerden yalnızca ikisinin (Bindak, 2004; Barutçu-Akyar, 2010) ortaöğretim öğrencilerinin geometriye yönelik tutumlarını belirlemek için kullanıldığı ancak çalışmaların daha önce uygulamada olan geometri öğretim programı kapsamında yürütüldüğü belirlenmiştir. Bu durum, yeni geometri öğretim programı ile birlikte değişen amaçlar, 
Yöntem
Tarama araştırmaları, katılımcıların bir konu ile ilgili görüş, ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerini belirlendiği genellikle diğer araştırma desenlerine göre daha geniş örneklemler üzerinde yapılan çalışmalardır (Fraenkel & Wallen, 2006) . Tutumlar üzerine yapılan çalışmalarda geniş örneklemlere ulaşılması gerektiğinden tarama yöntemi bu tür çalışmalarda kullanılabilecek ideal bir yöntemdir.
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Ordu ilinde geometri dersi okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Oluşturulan taslak ölçekte ayrıca uygulanan kişilerin demografik özellikleri hakkında bilgi edinmeye yönelik 4 tane kapalı uçlu (cinsiyet, okul türü, sınıf, bölüm) soru yer almaktadır. Tutumları ölçmeye yönelik olarak ankette yer verilen 40 soru ise "hiç katılmıyorum", "katılmıyorum", "kararsızım", "katılıyorum", "tamamen katılıyorum" düzeyleri kullanılarak ifade edilmiştir.
Uygulama Aşaması
Uzman görüşleri alınarak son şekli verilen ölçek Ordu ilinde çeşitli okul tiplerinde öğrenim görmekte olan 652 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi esnasında, kağıdın arka yüzünde yer alan soruları cevaplamadığı tespit edilen 5, basmakalıp cevaplar verildiği anlaşılan (örneğin hep aynı seçeneği işaretleyen) 8 ölçek değerlendirmeye alınmamıştır.
Böylece madde analizi için değerlendirilen ölçek sayısı 639 olmuştur. 
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Madde Analizi
Taslak ölçekte yer alan tutum maddelerinin, ölçülmek istenen tutumla ilişkisinin sınanması ve söz konusu tutumla ilgili farklı dereceleri ortaya koyma özellikleri bakımından incelenmesi madde analizi ile yapılmaktadır. Böylelikle tutum ile güçlü ve ayırt edici ilişkisi olan maddeler nihai ölçeğe alınmak üzere seçilir (Tezbaşaran, 1997) . Her maddenin ölçme gücünü belirlemek için genel olarak iç tutarlık ölçütüne dayalı analiz ile korelasyona dayalı analiz olmak üzere iki farklı madde analizi önerilmektedir (Bindak, 2004) . Bu çalışmada da alt-üst grup ortalamaları farkına ve korelasyona dayalı madde analizi yapılmıştır.
Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizi
Ölçek geliştirme çalışmalarında %27'lik alt ve üst grupların madde puanlarının bağımsız gruplar için t testi kullanılarak analiz edilmesi yoluyla yapılan bu analizde iç tutarlılık gruplar arasında gözlenen farkların anlamlılığı test edilerek sınanmakta, çıkan anlamlı fark testin iç tutarlılığını gösteren bir unsur olarak alınabilmektedir (Tavşancıl, 2005) .
Araştırmada öncelikle alt ve üst gruplara dayalı madde analizi yapılmıştır. Bu aşamada uygulamaya katılan her öğrencinin ölçek puanı hesaplanmıştır. Kişinin ölçekte yer alan maddelere verdiği puanların toplamı alınarak yapılan bu işlemde, olumsuz maddeler için yeniden kodlama yapılmıştır. Bu nedenle yüksek ölçek puanları olumlu tutum göstermektedir.
Tüm bunlar dikkate alındığında taslak ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 200, en düşük puan 40'dır. Her bir öğrenci için bu yol ile elde edilen ölçek puanları, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanmıştır. Bunun yapılmasında amaç, madde analizi için alt ve üst grupları oluşturmaktır. Daha sonra alttan ve üsten %27'lik dilimde yer alan puanlar bırakılarak bunlar için bağımsız gruplar için t testi yapılmıştır.
Korelasyona Dayalı Madde Analizi
Bu analizde her maddenin sahip olduğu puan dizisi ile ölçeğe ait puan dizisi arasındaki korelasyon hesaplanır. Burada ölçek puanı hesaplanırken söz konusu maddenin puanları hariç tutularak hesaplama yapılmalıdır (Tezbaşaran, 1997) . Madde-toplam korelasyonu katsayıları için r ≥ 0.40 için çok iyi bir madde, 0.30 ≤ r ≤ 0.39 için iyi derecede bir madde, 0.20≤ GEOMETRİYE YÖNELİK GÜNCEL BİR.. THE DEVELOPMENT OF A CURRENT ATTITUDE SCALE … r ≤0.29 için zorunlu görülmesi durumunda veya düzeltildikten sonra teste alınabilecek bir madde, r ≤0.19 için ise teste alınmaması gereken madde olarak yorumlanabileceği belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2011; Kalaycı, 2005) . Bu çalışmada da ölçeği oluşturan maddelerin madde-toplam korelasyonları hesaplanmış ve bu işlem sonucunda korelasyon değeri .40'ın altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır.
Faktör Analizi
Açımlayıcı faktör analizinde faktörleştirme yöntemi olarak temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Diğer taraftan dik döndürme yöntemlerinden maksimum değişkenlik (varimax) tekniği, yorumlamada açıklık ve anlamlılık sağlamak amacıyla işe koşulmuştur. Ölçeğin yapısı ise doğrulayıcı faktör analizi ile de sınanmıştır. Araştırmada önerilen modelin eldeki veriye uygun olup olmadığını değerlendirmek için en fazla benzerlik gösteren kestirim (maximum likelihood estimation) tekniği ve kovaryans matrisi kullanılmıştır. Modelin uyumuyla ilgili olarak, χ 2 (Ki-Kare) testinin örneklem büyüklüğüne duyarlı olması nedeniyle sd/χ 2 oranı ölçütü dikkate alınmış, 1/5'in altındaki oran, iyi uyum olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca CFI'nın .90 ve üzeri olması ve RMSEA'nın .06 ve altında olması önerilen model ile verinin iyi uyum gösterdiği yönünde değerlendirilmiştir (Byrne, 2001) .
Güvenirlik Hesabı
Cevaplayıcının test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak da tanımlanabilen güvenirlik, test ile ölçülmek istenen özelliğin ne derece doğru ölçüldüğü ile ilgilidir. Bunun için çalışmada Cronbach-alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bilindiği gibi bu katsayı, testten elde edilen puanlar arasındaki iç tutarlılığın bir ölçüsüdür ve eğitim çalışmalarında .70 ve üzeri değerler, testin güvenirliği için yeterli kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2011) .
Bulgular ve Yorumlar
Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizinden Elde Edilen Bulgular
Araştırmada test toplam puanlarına göre oluşturulan alt %27 ile üst %27'lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkın anlamlılığı bağımsız gruplar için t-testi ile sınanmıştır. Bu süreçte elde edilen bulguların analizinde tüm maddelerin t değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi sonucunda ölçekten herhangi bir madde çıkarılmamıştır. 
Korelasyona Dayalı Madde Analizinden Elde Edilen Bulgular
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Analiz sürecinde 2, 4, 5, 8, 11, 18, 20, 24, 25, 34, 36 (12, 22, 26, 28, 32 ve 40. maddeler) , üçüncü faktörün geometri gerçek yaşam ilişkisi (7, 9, 13, 15, 16, 17, 27 ve 38. maddeler) ve dördüncü faktörün geometri dersinin öğretim programındaki yeri (14, 29 ve 33) adlandırılmasının uygun olduğu düşünülmüştür.
Doğrulayıcı Faktör Analizinden Elde Edilen Bulgular
Birinci düzey (first order) doğrulayıcı faktör analizi sonucunda dört faktörlü model ile verinin iyi uyum gösterdiği görülmüştür (χ 2 (246, N = 639) = 640.50, p < .001, RMSEA = .05, CFI = .97) ve χ 2 /sd değeri 2.60'dır ve elde edilen değerler modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliği değerine sahip olduğunu göstermektedir (Byrne, 1998 Geometri Tutum Ölçeği'ne ait alt boyutların kabul edilebilir iç tutarlığa sahip olduğunu göstermektedir.
Sonuç ve Tartışma
Öğrencilerin geometride başarısız olmaları salt geometriye has özelliklerden kaynaklanmamaktadır. Zira geometride bir çok şekil ve cisim farklı yönlerden ele alınmakta, 
